TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN

TRƯỜNG TH – THCS – THPT LÊ THÁNH TÔNG

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC: 2021 -2022**

**MÔN: TOÁN - LỚP 11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CẤP ĐỘ**  **TÊN CHỦ ĐỀ** | **NHẬN BIẾT** | **HIỂU** | **VẬN DỤNG** | | **CỘNG** |
| **CẤP ĐỘ THẤP** | **CẤP ĐỘ CAO** |
| **CHỦ ĐỀ 1** | **Cấp số nhân** | | | | |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ % |  | 1  1  10% |  |  | 1  1  10% |
| **CHỦ ĐỀ 2** | **Tính giới hạn hàm số &Hàm số liên tục** | | | | |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ % |  | 1  1  10% |  | 1  1  10% | 2  2  20% |
| **CHỦ ĐỀ 3** | **Khái niệm đạo hàm & Các quy tắc tính đạo hàm.** | | | | |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ % | 1  1  10% | 2  2  20% |  |  | 3  3  30% |
| **CHỦ ĐỀ 4** | **Hai mặt phẳng vuông góc.** | | | | |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ % | 1  1  10% |  |  |  | 1  1  10% |
| **CHỦ ĐỀ 5** | **Góc & Khoảng cách.** | | | | |
| Số câu  Số điểm  Tỉ lệ % | 1  1  10% | 1  1  10% | 1  1  10% |  | 3  3  30% |
| TỔNG SỐ CÂU | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| TỔNG SỐ ĐIỂM | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| TỈ LỆ % | 30% | 50% | 10% | 10% | 100% |